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ABSTRAKTI
Politika fiskale është përdorimi i shpenzimeve dhe taksave qeveritare të cilat ndikojnë
aktivitetin ekonomik. Përcaktimi i politikës fiskale në një vit të dhënë kohor faktikisht
merr parasysh si të kaluarën (gjendjen aktuale social – ekonomike), ashtu edhe implikimet
për të ardhmen (qëndrueshmërinë fiskale).
Politika fiskale mund të jetë ekspansioniste ose shtrënguese. Një politikë fiskale
ekspansioniste do të thotë shkurtim i taksave direkte dhe indirekte si dhe rritja e
shpenizimeve qeveritare. Këto politika do të inkurajojnë më shumë shpenzimet dhe do të
rrisin aktivitetin ekonomik. Ndërsa një politikë fiskale shtrënguese do të thotë rritje taksash,
si dhe shkurtim të shpenzimeve qeveritare. Këto politika do reduktojnë nivelin e kërkesës
agregate dhe ndihmojnë në uljen e inflacionit. Të zgjedhësh midis dy tipeve të politikës
fiskale nuk është një vendimi i lehtë, si përsa i përket gjendjes aktuale të ekonomisë, ashtu
edhe vendimeve politike. Zgjedhja e politikës fiskale është një nga çështjet më të
debatueshme të rolit të qeverisë në jetën ekonomike sociale të një vendi, jo vetëm nga
ekonomistët, por nga një gamë më e gjerë njerëzish. Në këtë teme do të diskutohen disa
nga çështjet mbi të cilat debati rreth politikës fiskale mbetet i hapur.

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Do të doja të fillojë tezën time me falenderim për të gjithë ata që më ndihmuan të realizojë
Punimin e Diplomës në drejtimin menaxhment, biznes dhe ekonomi.
Me shumë respekt jam mirënjohës dhe sinqerisht e falenderoj mentorin e temës Dr. Bukurije
Jusufi, e cili më ka ndihmuar rreth këtij studimi. Mbikëqyrja e temës nga ana e saj, më
ndihmoi me informacione të shumta në lidhje me temën që ishin me vlerë në këtë punim.
Do të doja të shpreh falenderimet më të sinqerta për mbështetjen dhe përkrahjen për
shoqërinë time dhe kolegët që më ndihmuan rreth studimeve, falenderim të veçantë Kolegjit
UBT të cilët kanë qenë gjatë gjithë kohës të gatshëm për t'na ndihmuar që të arrijmë
objektivat tona gjatë studimeve.
Faleminderit familjes sime e cila më ka mbështetur edhe financiarisht edhe moralisht, më ka
qëndruar afër gjatë gjitha sfidave. Megjithëse kam një listë të gjatë falenderimesh e
mirënjohje për të gjithë ata që i kam njohur gjatë këtij rrugëtimi e nga të cilët kam mësuar
shumëqka, mendoj se gjëja mē e mirë që mund të bëjë për ta është vazhdimi i rrugëtimit drejt
dijeve të reja.

Prishtinë,
Shtator, 2016

II

TABELA E PËRMBAJTJES
LISTA E FIGURAVE ......................................................................................................... V
FJALORI I TERMAVE.....................................................................................................VI
1

HYRJE........................................................................................................................... 1
1.1

2

Si funksionon politika fiskale .............................................................................. 1

SHQYRTIMI I LITERATURËS ................................................................................ 3
2.1

Koncepte hyrëse .................................................................................................... 3

2.2

Objektivat e politikës fiskale ............................................................................... 4

2.3

Instrumentet dhe efektet e politikës fiskale ........................................................ 5

2.3.1

Veprimi i politikës fiskale në shtimin ekonomik ................................................ 5

2.3.2

Veprimi i politikës fiskale në punësim dhe nivelin e çmimeve. ......................... 7

2.3.3

Veprimi i politikës fiskale në rishpërndarjen e të ardhurës dhe pasurisë .......... 8

2.3.4

Efekte tjera të aplikimit të instrumenteve të politikës fiskale............................. 9

2.4

Politika fiskale dhe rritja ekonomike .................................................................. 9

2.5

Politika fiskale dhe qëndrueshmëria fiskale ..................................................... 11

2.6

Politika fiskale dhe rritja ekonomike ................................................................ 13

2.7

Politika fiskale dhe mbrojtja sociale ................................................................. 14

2.8

Politika fiskale dhe roli i politikës ..................................................................... 15

2.9

Politika fiskale dhe reflektimi i sajë në zhvillimin ekonomik të Kosovës ...... 18

2.9.1

Koncepti i politikës fiskale ............................................................................... 21

2.9.2

Baza tatimore në Kosovë .................................................................................. 21

2.9.3

Arkat fiskale ..................................................................................................... 23

2.9.4

Probleme akute të politikës fiskale ................................................................... 23

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT .................................................................................. 25

4

METODOLOGJIA..................................................................................................... 27

III

5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME ............................................................. 28

6

REFERENCAT........................................................................................................... 30

IV

LISTA E FIGURAVE
Figura 1. Rritja reale e PBB-së në përqindje ........................................................................ 19
Figura 2. Regjistrimi i bizneseve në Kosovë ........................................................................ 19
Figura 3. Struktura e aseteve të sistemit financiar ................................................................ 20

V

FJALORI I TERMAVE
AF – Arkat fiskale
ATK – Administrata tatimore e Kosovës
BB – Banka botërore
BE – Bashkimi europian
BPV – Bruto produkti vendor
C – Konsumi
FMN – Fondi monetar ndërkombëtar
G – Shpenzimet qeveritare
GDP – Të ardhurat për kokë banori
I – Investimet
Ke – Komisioni europian
NX – Neto exporti
OECD – Organizata për kooperimin dhe zhvillimin ekonomik
PB – Politika e brendshme
PBB – Produkti i brendshëm bruto
PF – Politika Fiskale
TAE - Tatimi në të Ardhurat e Korporatave
TAP – Tatimi në të Ardhurat Personale
TVSH – Tatimi i vlerës së shtuar
UNDP – Organizatë e huaj

VI

1

HYRJE

Politika fiskale është përdorimi i shpenzimeve qeveritare dhe tatimi të influence të
ekonomisë. Qeveritë zakonisht përdorin politikën fiskal për të promovuar të fortë dhe të
qëndrueshëm Rritja dhe uljen e varfërisë. Roli dhe objektivat e politikës fiskale kanë fituar
rëndësi në e tanishme. Kriza si qeveritë kanë ndërhyrë për të mbështetur sistemet financiare,
kërcejnë-filluar rritjen dhe zbutur ndikimin e krizës në grupet e rrezikuara. Në komunikatën
e Londres në prill, udhëheqësit e Grupit të Njëzet industrial dhe vendet e tregut në zhvillim
kanë deklaruar se ata po ndërmarrin "Zgjerimin paprecedent dhe të përbashkët fiskal." Çfarë
do të thotë ekspansioni fiscal dhe më në përgjithësi, si mundet që politika fiskale të është
mjet për të cilat japin një nxitje për ekonominë botërore. Historikisht, rëndësia e politikës
fiskale si një mjet i politikës po bëhet gjithnjë e më i zbehur.
Qeveria, ose laissez-faire, mbizotëroi, me tregun e aksioneve ka nje përplasje dhe depresion
të madh, ku politikëbërësit janë shtyrës për qeveritë për të luajtur një rol më proaktiv. Kohët
e fundit, vendet lanë mbrapa madhësinë dhe funksionin e qeverisë, me tregje duke marrë një
rol të zgjeruar në ndarjen të mallrave dhe shërbimeve. Tani, me krizën financiare në mënyrë
të plotë, një politikë më aktive fiskale është kthyer në favor.

1.1

Si funksionon politika fiskale

Kur politikëbërësit kërkojnë influence të ekonomisë, ata kanë dy mjetet kryesore në
dispozicion-monetare politikave dhe mënyrave fiskale të tyre. Politika, bankat qëndrore në
mënyrë indirekte kane synuar aktivitetet e ofertës së parasë nëpërmjet rregullimeve të
normave të interesit. Banka, kërkesat rezervë, dhe shitja e letrave me vlerë të qeverisë dhe të
këmbimit valuator, në qeveritë kane influencë të ekonomisë nga ana e ndryshuar për nivelin
dhe llojet e taksave, masën dhe përbërjen e shpenzimeve, si dhe shkallën dhe formën e
huamarrjës. Qeveritë direkt dhe indirekt ndikojnë në mënyrë të burimet që janë përdorur në
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ekonomi. Ekuacioni themelor i kontabilitetit në të ardhurat kombëtare ndihmon dhe tregonë
se si ndodh kjo: GDP = C + I + G + NX.
Në anën e majtë është prodhimi i brendshëm bruto (GDP) - vlera i të gjitha mallrave të formës
së prerë dhe shërbimeve të prodhuara në ekonomi ("Back to Basics", F & D, Dhjetor 2008).
Në anën e djathtë janë burimet e shpenzimeve agregate ose kërkesës-private, Konsumi (C),
investimet private (I), blerjet e mallrave dhe shërbimeve nga qeveria (G), dhe eksportet minus
importet (eksportet neto, NX). Ky ekuacion e bën të qartë se Qeveritë ndikojnë aktivitetin
ekonomik (PBB-së), kontrollin e G direkt dhe të ndikuar në C, I, dhe NX në mënyrë indirekte,
përmes ndryshimet në taksat, transfertat dhe shpenzimet. Politika fiskale që rritin kërkesa
agregate direkt përmes një rritje në qeveri. Shpenzimet quhet zakonisht ekspansioniste apo
"të lirshme", në të kundërt, politika fiskale konsiderohet shpesh e ngushtë në qoftë se ajo
zvogëlon kërkesa përmes shpenzimeve më të ulëta. Përveç sigurimit të mallrave dhe
shërbimeve, objektivave të politikave fiskale ndryshojnë në afat të shkurtër. Qeveritë mund
të përqëndrohet në metoden makroekonomike për stabilizim për shembull, duke stimuluar
ekonomia, luftimin e inflacionit në rritje, ose duke ndihmuar në reduktimin e tij. Në afat më
të gjatë, qëllimi mund të jetë për të nxitur rritjen e qëndrueshme ose zvogëlimin e varfërisë
me veprime nga ana e ofertës për përmirësimin e infrastrukturës apo arsimit. Megjithëse këto
objektiva janë të ndarë gjerësisht në të gjithë vendet. Rëndësia ndryshon në varësi të
rrethanave të një vendi, në afat të shkurtër prioritetet mund të mos pasqyrojnë ciklin e biznesit
ose përgjigje ndaj një fatkeqësi natyrore në afat më të gjatë, shoferët mund të jenë nivelet e
zhvillimit demografik, ku dëshira për të ulur varfërinë mund të çojë një te ardhur më të pakët
në vend të shpenzimeve në drejtim të kujdesit shëndetësor parësor, ndërsa në një ekonomi të
përparuar, reformat e pensioneve mund të synojnë kanosjen në kostot afatgjata të lidhura me
një popullsi në plakje (Sylqe, Kastrati, 2013).
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2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Koncepte hyrëse

Shpenzimet dhe taksat e shtetit ndikojnë drejtpërdrejtë në performansat e përgjithshme
ekonomike meqë ato përbëjnë një pjesë të madhe të aktivitetit në ekonominë kombëtare.
Politika fiskale bashkë me politikën monetare janë dy komponentë themelore të politikës
ekonomike shtetërore të cilat shfrytëzohen për qëllime makroekonomike: influencimin e
produktit të përgjithshëm vendor, nivelin e punësimit, të ardhurën dhe nivelin e çmimeve.
Politika fiskale lidhet me veprimet e qeverisë në ndryshimin e kompozicionit të të hyrave
dhe shpenzimeve publike, me qëllim të menaxhimit të kërkesës agregate për të mbajtur
rritje të qëndrueshme ekonomike me punësim relativisht të lartë, pa gjenerim të inflacionit,
pa rritje të borxhit publik dhe me bilanc të kënaqshëm të pagesave (Sylqa dhe Kastrati).
Varësisht nga ecuritë ekonomike, politika fiskale mund të jetë ekspansionistedhe e
shtrënguar. Një ekspansion fiskal do të thotë shkurtim i taksave ose rritje e shpenzimeve
publike me qëllim të stimulimit të rritjes së konsumit, respektivisht rritjen e kërkesës agregate.
Kjo ndodh kur qeveria vëren ngecje apo shtim të ngadalshëm ekonomik ose kur papunësia
është e lartë. Kështu, me rritjen e shpenzimeve publike dhe shkurtimin e taksave, individëve
dhe firmave u lihet një sasi më e madhe parash për t’i shfrytëzuar në shpenzime konsumi
ose investime. Kjo ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e punësimit dhe shtimin ekonomik.
Ndërsa, politika fiskale shtrënguese do të thotë ulje e shpenzimeve publike dhe rritje e
taksave. Kur qeveria synon uljen e kërkesës agregate për të ngadalësuar shtimin ekonomik
apo uljen e inflacionit, përcaktohet për drejtimin e politikës fiskale shtrënguese.
Nëpërmjet politikës fiskale shtrënguese ulet oferta e parasë e cila më tutje ul shpenzimet
dhe kërkesën agregate. Njësoj, ulja e ofertës së parasë bërë presion edhe në ngritjen e
çmimeve të gjithmbarshme në ekonomi (Syka, 2013).
Kur qeveria përcaktohet për politikën fiskale, ajo bënë paraprakisht vlerësimin e një numri
të madh faktorësh përfshirë dhe ecurinë e variablave dhe indikatorëve kryesore ekonomik
dhe financiar, për shkak të ndikimit të tyre në shumën e të hyrave të grumbulluara
përmes taksave me të cilat përmbushen nevojat e financimit të programeve qeveritare.
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Një çështje tjetër me rendësi për qeverinë është përcaktimi lidhur me deficitin buxhetor,
pra a do të mbulohen shpenzimet e rritura ose të pambuluara të qeverisë me financim nga
huaja apo përmes emetimit të parasë (financimi monetarë i deficitit).
Vendimet lidhur me politikat fiskale në masë të madhe varen nga konsideratat politike si,
besueshmëria dhe roli që luan qeveria në ekonomi por edhe nga reagimet publike lidhur
me drejtimin dhe veprimet e qeverisë. Vendimet e tilla mund të ndikohen edhe nga faktorët
e jashtëm që do të thotë se qeveria duhet të merr parasysh trendët global ekonomik dhe
politikat fiskale të vendeve tjera, të cilat mund të kenë efekt në rialokacion të kompanive
vendore përmes beneficione fiskale.

2.2

Objektivat e politikës fiskale

Në procesin e formulimit të politikës fiskale, politikbërësit përcaktojnë objektivat të cilat
synojnë t’i realizojnë dhe instrumentet me të cilat ato objektiva bëhen të realizueshme,
duke iu përmbajtur detyrimisht principeve të menaxhimit fiskal si:
➢ Transparenca lidhur me objektivat, implementimin e politikës fiskale dhe
publikimin e llogarive publike
➢ Stabiliteti i procesit të bërjes së politikës fiskale
➢ Efikasiteti i ndikimit të politikës fiskale në ekonomi
➢ Përgjegjësia në menaxhimin e financave publike
➢ Efikasiteti i modelimit dhe implementimit të politikës fiskale
➢ Drejtësia (paanësia) duke përfshirë atë ndërmjet gjeneratave.
Objektivat e politikës fiskale lidhen me rritjen e mirëqenies së përgjithshme shoqërore si
qëllim parësor i një shoqërie bashkëkohore. Kjo mirëqenie sigurohet vetëm në kushtet e një
ambienti që e cilësojnë stabiliteti ekonomik, politik dhe social. Pra, kur flasim për
objektivat e politikës fiskale kemi parasysh:
1) Përmbushjen e nevojave publike përmes një sistemi të shëndoshë të
financimit publik;
2) Realizimin e punësimit të plotë;
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3) Rritjen e normës së shtimit ekonomik;
4) R uajtjen e stabilitetit të çmimeve;
5) Stabilitetin e bilancit të pagesave;
6) Përmirësimin e kushteve të punës duke përfshirë përmirësimin e structures
kualifikuese të fuqisë punëtore dhe përparimin teknologjik;
7) Stimulimin e kursimeve
8) Stimulimin e investimeve;
9) Ritjen e aftësisë konkurruese të produkteve dhe shërbimeve vendore;
10) Rritjën e cilësisë së shërbimeve në arsim dhe shëndetësi.

Realizimi i këtyre objektivave varet nga: aftësia e qeverisë për bashkërenditjen e tyre me
instrumentet fiskale për të influencuar kompozicionin dhe nivelin e kërkesës agregate;
saktësia e analizave makroekonomike lidhur me trendët e indikatorëve kryesorë ekonomik
dhe financiar, rregullimi dhe marrëveshjet institucionale për koordinimin e politikave
makroekonomike.

2.3

Instrumentet dhe efektet e politikës fiskale

Përmes politikës fiskale, shteti mund të ndikoj drejtpërdrejtë në ekonomi. Kur ai vendos
për taksat që i grumbullon, transfertat, të mirat dhe shërbimet që i blen, financimin
deficitar, në fakt angazhohen në politikën fiskale. Çfarëdo ndryshimi në nivelin e këtyre
instrumenteve ka efekt të drejtpërdrejta në rrjedhat e përgjithshme ekonomike.
Përmes instrumenteve të politikës fiskale ndikohet në punësim dhe nivel të çmimeve
në rishpërndarjen më të mirë të të ardhurës dhe pasurisë, në shtimin ekonomik, në rritjen e
kursimit, në nivelin e investimeve, në çështjet e edukimit, arsimit, kulturë dhe shëndetësi.
2.3.1 Veprimi i politikës fiskale në shtimin ekonomik

Masat e politikës fiskale mund të orientohen në përballimin e vështirësive afatshkurtra të
nxitura nga rrjedhat e dëmshme në ekonomi dhe përmirësimin e tyre, respektivisht
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eliminimin e shkaktarëve të atyre rrjedhave dhe vendosjen e stabilitetit me masat e politikës
stabilizuese. Përveç në rrjedhat afatshkurtra, politika fiskale mund të orientohen edhe në
rritjen afatgjate të BPV respektivisht të ardhurës për banor. Në këtë rast bëhet fjalë për
normën e shtimit ekonomik (Shijaku, Gjokuta, 2013).
Rritja ekonomike matet kryesisht me rritjen e BPV brenda një periudhe të caktuar. Kjo
rritje do të thotë njëkohësisht rritje e shpenzimeve dhe të ardhurave publike, përmirësim i
kushteve jetësore dhe ngritje e standardit të jetës.
Me masat e politikës ekonomike dhe të politikës fiskale tentohet arritja e një norme
optimale e matur e shtimit ekonomik e jo ajo maksimale. Norma maksimale arrihet me
punësim të plotë të të gjithë faktorëve të prodhimit. Por kjo do të ishte e pamundur në
praktikë. Me rastin e hartimit dhe formulimit të politikës fiskale duhet marrë parasysh
edhe faktorë tjerë si ruajtja e ambientit jetësor. Prandaj, nuk mund të bëhet fjalë për një
punësim të plotë të të gjithë faktorëve të prodhimit në kushte ideale. Norma optimale e
rritjes ekonomike do të thotë shfrytëzim i faktorëve të prodhimit duke marrë parasysh edhe
faktorë tjerë me ndikim në interesat e përgjithshme shoqërore.
Meqë BPV rritet me rritjen e angazhimit të faktorëve të prodhimit dhe me shfrytëzim
më të mirë të tyre, atëherë ndër masat e politikës fiskale në drejtim të nxitjes së shtimit
ekonomik mund të numërohen ato që kanë ndikim në rritjen e produktivitetit të punës dhe
shfrytëzimin më të mirë të kapitalit, në përparim teknologjik dhe shfrytëzim më të mirë të
faktorëve të prodhimit, si:
•

Stimulimi i investimeve përmes lehtësive tatimore;

•

Subvencionimi i sektorëve të ndryshëm ekonomik;

•

Rritja e investimeve të infrastrukturës;

•

Nxitja dhe rritja e investimeve në kërkime, edukim dhe trajnim;

•

Heqja e rregullimit të tepërt i cili mund të pengoj zgjerimin e bizneseve.

Debatet publike lidhur me shtimin ekonomik përqendrohen kryesisht në masat të cilat
nxisin investimet, uljen e deficitin buxhetor për të rritur kursimet në vend, rritjen e
shpenzimeve publike në edukim, dhe reformimin e rregullimit shtetëror duke përfshirë
rregullimin lidhur me mbrojtjen e ambientit për shkak të kostos së lartë krahasuar me
6

dobishmërinë.

2.3.2 Veprimi i politikës fiskale në punësim dhe nivelin e çmimeve.
Shteti dhe organet tjera publike – juridike disponojnë me një pjesë të rëndësishme të të
ardhurave kombëtare. Ato paraqiten në anën e kërkesës në treg dhe drejtpërdrejtë blejnë
mallra dhe paguajnë për shërbimet që i shfrytëzojnë, njësoj si dhe subjektet jopublike
(Davig, Leeper dhe .Chung, 2007). Nga të ardhurat publike shteti paguan pensionet,
kompensimet në kohën e papunësisë, dhe ndihma të tjera sociale me të cilat ndikon në
rritjen e fuqisë blerëse të atyre që i shfrytëzojnë këto pagesa. Kështu, shteti ndikon
edhe indirekt në rritjen e kërkesës në treg. Mirëpo, në rritjen e kërkesës ndikon edhe ulja e
ngarkesës tatimore të tatimpaguesve, lehtësitë dhe përjashtimet tatimore. Me uljen e
ngarkesës tatimore rritet fuqia blerëse e tatimpaguesve që për rezultat ka rritjen e kërkesës
agregate.
Në kushtet e punësimit të plotë, rritja e kërkesës agregate nuk ndikon në rritjen e prodhimit
dhe numrit të të punësuarve. Në këtë rast, rritja e kërkesës do të rezultonte me rritjen e
nivelit të çmimeve. Për të penguar rritjen e nivelit të çmimeve duhet të zvogëlohet kërkesa
deri në nivelin e duhur (të ofertës). Kërkesa agregate zvogëlohet me reduktimin e
transfertave publike, zvogëlimin e aktiviteteve publike, rritjen e ngarkesës tatimore dhe
heqjen e lehtësive dhe përjashtimeve nga tatimi. Të gjitha këto masa që ndërmerren me
qëllim të zvogëlimit të shpenzimeve publike dhe rritjes së të ardhurave publike janë të
njohura si masa të politikës restriktive apo kontraktive fiskale.
Nëse, kërkesa agregate është më e vogël se oferta, prapë vjen deri të ndryshimi i nivelit
të çmimeve, që d.m.th. çmimet ulen. Për të vendosur baraspeshën, shteti duhet t’i
orienton politikat fiskale në rritjen e kërkesës agregate përmes rritjes së shpenzimeve dhe
uljes së të ardhurave publike. Në radhët e shpenzimeve shteti rrit dhëniet sociale, hap
vende të reja pune, rrit aktivitetin investues dhe zvogëlon barrën tatimore. Këto masa
ndikojnë në rritjen e fuqisë blerëse të qytetarëve e me këtë edhe në rritjen e kërkesës së
përgjithshme dhe njihen si masa të politikës ekspansive fiskale.
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Ndërsa, masat neutrale (konjukturale neutrale) të politikës fiskale kanë për qëllim të
ruajnë punësimin e plotë dhe nivelin e duhur të çmimeve. Në këtë rast, shpenzimet publike
duhet të caktohen në atë mënyrë që kërkesa të mbetet e pandryshuar.

2.3.3 Veprimi i politikës fiskale në rishpërndarjen e të ardhurës dhe pasurisë

Përmes politikës fiskale ndikohet në vendosjen e raporteve të dëshiruara në fuqinë
ekonomike të qytetarëve. Duhet theksuar se këtu shteti nuk ka për qëllim të ndikon në
barabarësinë e qytetarëve sa i përket fuqisë ekonomike, sepse kjo mund të ketë pasoja në
humbjen e motivimit që me punë më të mirë e me përpjekje më të mëdha dhe me
përgjegjësi të madhe në vendin e punës, të realizohen të ardhura më të larta respektivisht
pasuri. Nga ky këndvështrim varen edhe masat të cilat duhet ndërmarrë për vendosjen e
raporteve të caktuara në të ardhurat dhe pasurinë (Sylqe dhe Kastrati, 2013).
Dallimet në lartësinë e të ardhurave mund të zvogëlohen përmes:
•

Aplikimit të normave tatimore progresive në të ardhurat

•

Lehtësive dhe përjashtimeve nga barra tatimore e tatimpaguesve me të
ardhura të ulëta

•

Aplikimit të tatimit diferencial në një pjesë të të ardhurave, ashtu që
tatimpaguesit me të ardhura më të larta të ngarkohen me një përqindje më të
madhe të tatimit.

Në rishpërndarjen e të ardhurave ndikohet edhe përmes shpenzimeve publike si instrument
i politikës fiskale përmes formave të cilat shtojnë përkujdesjen më të madhe ndaj
kategorive me të ardhura të ulëta. Me rastin e vlerësimit të masave, gjithherë duhet marrë
parasysh ndikimi i tatimeve indirekte. Veprimet apo efektet regresive të këtyre tatimeve
janë më të mëdha sa më i madh të jetë numri i produkteve dhe shërbimeve të tatuara, sa
më e madhe të jetë ngarkesa tatimore dhe sa më i vogël të jetë seleksionimi i produkteve
dhe shërbimeve në qarkullim.
Në shpërndarjen më të drejtë të pasurisë ndikohet përmes këtyre masave të politikës fiskale:
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•

Aplikimi i tatimeve në trashëgimi dhe dhurata si dhe tatimi real në pasuri

•

Ofrimi i çmimeve më të ulëta të materialit ndërtimor për kategorinë me të
ardhura të ulta

•

Lirimi i përkohshëm nga tatami

•

Shitja e parcelave tokësore që janë pronë e shtetit me kushte të volitshme
dhe

•

Masa që ndikojnë në rritjen e kursimit

2.3.4 Efekte tjera të aplikimit të instrumenteve të politikës fiskale

Instrumentet e politikës fiskale mund të aplikohen edhe për qëllime tjera si në fushën e
politikës së edukimit, arsimimit, për qëllime demografike, kulturore, ndërtimore,
shëndetësore dhe komerciale. Shteti paraqitet si punëdhënës në ndërmarrjet publike, në
administratën publike, në organet e ruajtjes së rendit dhe sigurisë. Përmes politikës
doganore, shteti rrit eksportin dhe zvogëlon importin, e me këtë zvogëlon deficitin në
bilancin e pagesave dhe përmirëson vlerën e valutës kombëtare. Me politikën fiskale
ndikohet edhe në zhvillimin regjional dhe në përmirësimin e strukturës ekonomike (Sylqe,
Kastrati, 2013).
2.4

Politika fiskale dhe rritja ekonomike

Lidhja makroekonomike midis politikës fiskale dhe rritjes ekonomike për shumë kohë ka
tërhequr vemendjen e ekonomistëve (Daniel, 2007). Fatkeqësisht, studimet e kryera në
lidhje me këtë lidhje kanë rezultuar të dështuara. Një nga shkaqet kryesore të këtij
dështimi vjen për shkak të pamundësisë për të ndërtuar një tregues të politikës fiskale (Fu,
etj, 2003). Sipas Tanzi dhe Zee (1997), tre janë treguesit kryesor të politikës fiskale, shpenzimet qeveritare, taksat dhe defiçiti buxhetor. Por literatura ekonomike nuk favorizon
asnjërin nga këta tregues si përfaqësuesi më i denjë i politikës fiskale.
Në literaturën ekonomike asnjë nga komponentët e politikës fiskale, taksat, shpenzimet
qeveritare dhe defiçiti buxhetor nuk tregojnë korelacion të fortë me rritjen ekonomike kur
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ata analizohen të veçantë. Mungesa e korelacionit mund të jetë pasojë e pamundësisë që
secili nga komponentët buxhetorë të përfaqsojë plotësisht pozicionin e politikës fiskale
(Fu, etj, 2003).
Në studimin e tyre Baldacci etj, (2003) për 39 vende të mbështetura nga programet e FMN
gjatë viteve ‘90 theksohet “ne nuk gjetëm një lidhje pozitive midis konsolidimit fiskal dhe
rritjes ekonomike në Benin, Gambia, Lesotho, Ish Republika Jugosllave e Maqedonise,
Senegal ose Tanzania, ku të gjithë e kishin defiçitin buxhetor (pa grantet) më të vogel se
2.5 % të PBB gjatë “90”. Vendet që janë nën programin e FMN këshillohen që të mbajnë
një nivel defiçiti buxhetor të ulët me qëllim që të garantohet ambjenti i nevojshëm për një
rritje ekonomike të qëndrueshme. Faktikisht, nga studimi i kryer në këto vende
konkludohet se zgjedhja e politikës fiskale kushtëzohet nga kushtet specifike që ka një vend
dhe nuk mund të përdoret një model i njëjtë për të gjitha vendet.
Pavarësisht se nuk është gjetur një lidhje e qëndrueshme empirike midis politikës fiskale
dhe rritjes ekonomike, roli i politikës fiskale në zhvillimin ekonomik është thelbësor.
Teorikisht pranohet se një politikë fiskale ekspansive do të rrisë kërkesën agregate e cila
do të rezultojë me rritje të prodhimit. Në një model simulimi për ekonominë turke,
Osdemir (2003) konkludoi që politika fiskale ndikon ne nivelin e rritjes ekonomike.
Rezultatet e simulimit treguan që sa më e lartë të jetë pjesa e shpenzimeve publike për
infrastrukturën në totalin e shpenzimeve publike, aq më e lartë do të jetë rritja ekonomike.
Një rol tepër të rëndësishëm që luan politika fiskale në rritjen ekonomike është ndikimi i
saj në stabilizimin makroekonomik. Një ekonomi me një mjedis makroekonomik të
paqëndrueshëm, në një botë me kontrata nominale, do të rrisë riskun e marrëveshjeve
afat gjata, duke ndikuar kështu në reduktimin e prodhimit. Një nga treguesit kryesorë
me ndikim të ndjeshëm në luhatshmërinë e prodhimit është niveli i ndryshueshmërisë së
çmimeve. Një ekonomi me një normë inflacioni të paqëndrueshme dhe të lartë do të rrisë
koston e biznesit duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik. Politika fiskale mund
të ndikojë në nivelin e inflacionit nëpërmjet shumë kanaleve, si nëpërmjet nivelit të taksave
ashtu edhe nëpërmjet nivelit të konsumit publik dhe nivelit të defiçitit buxhetor (Aschouer,
1985).
Rother (2004) duke përdorur të dhënat për 15 shtete të oecd gjatë 35 viteve të fundit
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konkludoi që luhatja e politikës fiskale ka ndikuar ndjeshëm në luhatjen e nivelit të
inflacionit me një efekt negativ në nivelin e prodhimit.

2.5

Politika fiskale dhe qëndrueshmëria fiskale

Qëndrueshmëria fiskale është një nga treguesit më të rëndësishëm të vlerësimit të politikës
fiskale. Ajo ka marrë një rëndësi të veçantë gjatë viteve të fundit për shkak të efekteve
negative që u vunë re në Argjentinë, Brazil dhe Turqi. Një politikë fiskale e qëndrueshme
do të thotë që borxhi publik në termat e Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) nuk ka prirje
pozitive. Megjithatë, literatura teorike fokusohet në atë që politika korente fiskale mund
të ndiqet për një periudhë të pacaktuar pa ndikuar në fuqinë paguese të qeverisë, e cila
nuk nënkupton domosdoshmërisht që borxhi publik duhet të mos ketë prirje pozitive.
Një kriter tjetër për të vlerësuar nëse një politikë fiskale është e qëndrueshme apo jo është
edhe kushti që norma e parashikuar e rritjes së borxhit publik duhet të jetë më e vogël se
norma e interesit gjatë një periudhe afatgjatë.
Niveli i borxhit publik ka qenë dhe është një çështje e debatueshme edhe për Bashkimin
Europian. Niveli i borxhit publik është një nga kushtet e Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes
Ekonomike, i nënshkruar në vitin 1997 si element i Traktatit të Maastricht. Vendet e BE që
kanë nënshkruar këtë pakt nuk lejohen të kalojnë nivelin e borxhit publik mbi 60% e PBB,
dhe ato vende që e kanë më të lartë duhet të bëjnë përpjekje për ta ulur. Ky nivel është
rezultante e disa llogaritjeve matematikore bazuar në literaturën makroekonomike, dhe
gjithashtu është objekt diskutimi dhe debatesh, por ai na jep sinjalin që nivelet e borxheve
publike duhet të studiohen me kujdes nga politikëbërësit.
Borxhet publike (BP) shfaqen pasi qeveritë kryejnë më shumë shpenzime se niveli i të
ardhurave të tyre korente. Gjatë viteve të tranzicionit, të gjitha qeveritë e shumta në vendin
tonë kanë operuar me nivele shpenzimesh më të larta se niveli i të ardhurave. Situata
ekonomike e sociale mbi të cilën filloi epoka e re drejt ekonomisë së tregut e bënte të
pashmangshme ndërhyrjen e shtetit në ekonomi nëpërmjet subvencioneve dhe investimeve
publike. Niveli i borxhit pubik në vitin 1996 po i afrohej normës prej 60 përqind të PBB,
dhe në vitin 1997 ai ishte mbi 70 përqind e PBB. Ndjekja e një politike fiskale, me rritjen
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e TVSH nga 12.5 përqind në 20 përqind dhe kontrolli mbi shpenzimet publike kanë bërë të
mundur që niveli i borxhit publik në fund të vitit 2004 të jetë rreth 55 përqind e PBB, nga e
cila rreth 19 përqind e PBB i përket borxhit të huaj. Përsa i përket borxhit publik të
brendshëm, politika fiskale e ndjekur gjatë viteve të fundit dhe tendenca për vitet në
vazhdim do të prodhojnë një nivel borxhi publik që do të vijë gjithnje e në ulje. Ndjekja
e një politike fiskale me ulje të defiçitit buxhetor, duke ulur huamarrjen e brendshme me
0.2 përqind të PBB çdo vit, dhe supozimi se do të ruhet një rritje ekonomike prej 5-6 përqind
në vit, me një nivel inflacioni maksimal prej 4 përqind në vit do të rezultojë që borxhi
publik i brendshëm të jetë nën nivelin prej 30 përqind e PBB në vitin 2010
Ndërhyrja e shtetit në rrjedha ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me rregullimet
e bëra në drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen e mirëqenies
së përgjithshme të shoqërisë. Këto dukuri lidhen me veprimin joperfekt të tregut në:
mbrojtjen e shtresave të varfra të shoqërisë, krijimin e vendeve të punës, evitimin e
monopoleve dhe rritjen e konkurrencës së mirëfilltë, rishpërndarjen më të drejtë të pasurisë,
e tjerë.
Politika fiskale përbënë një komponentë të politikës ekonomike shtetërore që shfrytëzohet
për qëllime makroekonomike për ta ndikuar nivelin e produktit, punësimit dhe çmimeve.
Politika fiskale shtrënguese aplikohet për të mbyllur hendekun e ekspansionit në atë
mënyrë që ndikohet në uljen e kërkesës agregate përmes shkurtimit të shpenzimeve
publike. Ndërsa, hendeku i recesionit mbyllet përmes ekspansionit fiskal duke rritur
shpenzimet publike për të ndikuar në rritjen e kërkesës agregate. Çështja e deficitit
buxhetor dhe mbulimi i tij përbënë problem të veçantë meqë lidhet drejtpërdrejtë me
inflacionin si dukuri me efekte negative në ekonomi, dhe nivelin e kursimit të popullsisë i
cili është i domosdoshëm për investime në të ardhmen.
Jo rrallë ngjan që shteti del i paaftë në drejtimin e politikës fiskale qoftë për shkak të
informacioneve jo të sakta apo parashikimeve të gabuara lidhur me efektet që rezultojnë
nga masat dhe veprimet e ndërmarra për arritjen e objektivave të politikës fiskale. Një tjetër
arsye e dështimit është jokoordinimi i politikës fiskale me politikën monetare, duke vepruar
gjatë gjithë kohës si ngulfatës në rezultate të njëra tjetrës.
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2.6

Politika fiskale dhe rritja ekonomike

Lidhja makroekonomike midis politikës fiskale dhe rritjes ekonomike për shumë kohë ka
tërhequr vemendjen e ekonomistëve. Fatkeqësisht, studimet e kryera në lidhje me këtë
lidhje kanë rezultuar të dështuara. Një nga shkaqet kryesore të këtij dështimi vjen për
shkak të pamundësisë për të ndërtuar një tregues të politikës fiskale (Fu, etj, 2003). Sipas
(Tanzi dhe Zee, 1997), tre janë treguesit kryesor të politikës fiskale, - shpenzimet qeveritare,
taksat dhe defiçiti buxhetor. Por literatura ekonomike nuk favorizon asnjërin nga këta
tregues si përfaqësuesi më i denjë i politikës fiskale.
Në literaturën ekonomike asnjë nga komponentët e politikës fiskale, taksat, shpenzimet
qeveritare dhe defiçiti buxhetor nuk tregojnë korelacion të fortë me rritjen ekonomike kur
ata analizohen të veçantë.
Mungesa e korelacionit mund të jetë pasojë e pamundësisë që secili nga komponentët
buxhetorë të përfaqsojë plotësisht pozicionin e politikës fiskale (Fu, etj, 2003).
Në studimin e tyre Baldacci etj, (2003) për 39 vende të mbështetura nga programet e FMN
gjatë viteve ‘90 theksohet “… ne nuk gjetëm një lidhje pozitive midis konsolidimit fiskal
dhe rritjes ekonomike në Benin, Gambia, Lesotho, Ish Republika Jugosllave e Maqedonise,
Senegal ose Tanzania, ku të gjithë e kishin defiçitin buxhetor (pa grantet) më të vogel se
2.5 % të PBB gjatë “90”. Vendet që janë nën programin e FMN këshillohen që të mbajnë
një nivel defiçiti buxhetor të ulët me qëllim që të garantohet ambjenti i nevojshëm për një
rritje ekonomike të qëndrueshme. Faktikisht, nga studimi i kryer në këto vende konkludohet
se zgjedhja e politikës fiskale kushtëzohet nga kushtet specifike që ka një vend dhe nuk
mund të përdoret një model i njëjtë për të gjitha vendet.
Pavarësisht se nuk është gjetur një lidhje e qëndrueshme empirike midis politikës fiskale
dhe rritjes ekonomike, roli i politikës fiskale në zhvillimin ekonomik është thelbësor.
Teorikisht pranohet se një politikë fiskale ekspansive do të rrisë kërkesën agregate e cila
do të rezultojë me rritje të prodhimit. Në një model simulimi për ekonominë turke,
Osdemir konkludoi që politika fiskale ndikon ne nivelin e rritjes ekonomike. Rezultatet e
simulimit treguan që sa më e lartë të jetë pjesa e shpenzimeve publike për infrastrukturën
në totalin e shpenzimeve publike, aq më e lartë do të jetë rritja ekonomike (Osdemir, 2003).
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Një rol tepër të rëndësishëm që luan politika fiskale në rritjen ekonomike është ndikimi i
saj në stabilizimin makroekonomik. Një ekonomi me një mjedis makroekonomik të
paqëndrueshëm, në një botë me kontrata nominale, do të rrisë riskun e marrëveshjeve
afat gjata, duke ndikuar kështu në reduktimin e prodhimit. Një nga treguesit kryesorë
me ndikim të ndjeshëm në luhatshmërinë e prodhimit është niveli i ndryshueshmërisë së
çmimeve. Një ekonomi me një normë inflacioni të paqëndrueshme dhe të lartë do të rrisë
koston e biznesit duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik. Politika fiskale mund
të ndikojë në nivelin e inflacionit nëpërmjet shumë kanaleve, si nëpërmjet nivelit të taksave
ashtu edhe nëpërmjet nivelit të konsumit publik dhe nivelit të defiçitit buxhetor.
Rother duke përdorur të dhënat për 15 shtete të oecd gjatë 35 viteve të fundit konkludoi që
luhatja e politikës fiskale ka ndikuar ndjeshëm në luhatjen e nivelit të inflacionit me një
efekt negativ në nivelin e prodhimit (Rother, 2004).

2.7

Politika fiskale dhe mbrojtja sociale

Një pjesë e konsiderueshme e shpenzimeve publike dhe taksave qeveritare ndërmerren për
të arritur objektiva specifike dhe jo thjesht për shkak të efektit të tyre fiskal. Një nga
sektorët që kohët e fundit ka marrë një rëndësi të veçantë është mbrojtja sociale dhe
veçanërisht financimi i fondeve të pensionit. Politika fiskale luan një rol të rëndësishëm
në çështjet sociale të një vendi. Një vend me një nivel varfërie të lartë detyron qeveritë që
një pjesë të të ardhurave të mbledhuara nga takspaguesit të drejtohen në këto shtresa.
Buxhetimi i politikave sociale luan një rol të rëndësishëm në politikat buxhetore përsa i
përket vendimeve midis financimit të ekonomisë që ndihmon rritjen ekonomike dhe
financimit të grupeve me probleme sociale. Një ekonomi me një nivel të lartë varfërie, e
bën zgjedhjen e politikave fiskale/buxhetore më të vështirë. Politika fiskale ndikon në
reduktimin e varfërisë si nëpërmjet rritjes ekonomike, ashtu edhe nëpërmjet politikave
rishpërndarëse.
Përveç nivelit të varfërisë, plakja e popullsisë dhe rritja e normës natyrore të papunësisë
konsiderohen si faktorë negativë në nivelin e shërbimeve publike dhe nivelin e defiçitit
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buxhetor. Plakja e popullsisë e bën të vështirë financimin e fondeve të pensioneve, problem
me të cilin po përballen shumë vende të Evropës Perëndimore. Përgjigjja ndaj këtij
fenomeni ka qënë rritja e moshës së pensionit dhe mbështetja për fuqizimin e fondeve
private të pensioneve.
Mosha e daljes në pension për shumicën e shteteve te OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development) është 65 vjeç, por pothuajse në të gjitha shtetet mosha
mesatare de facto e daljes në pension është më e vogël. Për disa shtete të OECD mosha e
daljes në pension në gjysmën e 90-ës e deri tani për gratë ishte 56 - 57 dhe për burrat 59
vjeç. Kombinimi i skemave të pensioneve shtetërore dhe private klasifikohet si një masë
për financimin e periudhës së pensionit.

2.8

Politika fiskale dhe roli i politikës

Zgjedhja e politikës fiskale është një nga treguesit që klasifikon një qeveri si të majtë apo të
djathtë. Një qeveri është quajtur e majtë në qoftë se ajo kërkon që të sigurojë një gamë të
gjerë dhe me cilësi shërbimesh publike. Një qeveri e tillë kërkon që të shpenzojë deri sa
ajo të arrijë këtë qëllim, duke u kujdesur më shumë për arsimin dhe shëndetësinë. Qeveritë
e majta pretendojnë që transporti publik të mbetet funksion i qeverisë. Ndërsa një qeveri e
djathtë mendon që shumë aktivitete që kryhen nga qeveria të kalojnë nën kontrollin e sektorit
privat. Qeveritë e djathta kërkojnë të reduktojnë shpenzimet qeveritare sa më shumë të jetë
e mundur. Qeveritë e djathta inkurajojnë skemat private të kujdesit shëndetësor dhe të
arsimit privat. Qeveritë e djathta kërkojnë që shërmbimi i transportit publik të jetë privat me
qëllim që ai të bëhet sa më shumë efiçent.
Në lidhje me sistemin e taksave qeveritë e majta mendojnë që të mbajnë nivele të larta të
taksave mbi të ardhurat në mënyrë që të mbulojnë nivelin e lartë të shpenzimeve qeveritare.
Zakonisht këto qeveri përpiqen që të reduktojnë normat e ulta dhe të rrisin normat e
larta me qëllim rishpërndarjen e të ardhurave. Qeveritë e majta pëlqejnë që të mbajnë
nivele të ulta të taksave indirekte për arsye se ato janë regresive dhe kështu që prekin me
pak të pasurit. Qeveritë e djathta përpiqen gjithmonë që të reduktojnë nivelin e taksave mbi
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të ardhurat duke i menduar ato si jo nxitëse për sipërmarrjen private. Ato do të pëlqenin që
të ulnin të gjitha nivelet e taksave. Këto qeveri argumentojnë se reduktimi i niveleve të
taksave është thelbësore që ndërmarrësit e riskut (iniciativë private) të mbanin më shumë
nga ato që fitonin duke i inkurajuar ata më shumë. Në lidhje me taksat indirekte qeveritë e
djathta kërkojnë që të ketë një lëvizje nga taksat direkte te taksat indirekte, në besimin që
është më mirë të taksosh individet në atë çka ata konsumojnë se sa në atë çka fitojnë.
Qeveritë e majta pëlqejnë të përdorin në mënyrë aktive politikën fiskale për të manaxhuar
nivelin e kërkesës agregate. Ato kërkojnë të përdorin normën e interesit për të kontrolluar
inflacionin. Gjithashtu ato pranojnë që inflacioni është treguesi (target) më i rëndësishëm
ekonomik, por në të njëjtën kohë ato kërkojnë që të kenë një politikë ekonomike të tillë
që të mbajnë nivelin e papunësisë sa më të ulët të jetë e mundur. Ndërsa qeveritë e djathta
kërkojnë që të përdorin politikën fsikale vetëm për qëllime afatgjata. Këto qeveri, do të
ndërmerrnin shkurtime taksash dhe shpenzimesh kurdoherë që është e mundur një veprim
i tillë. Qeveritë e djathta dëshirojnë të përdorin normën e interesit si mjeti kryesor i
manaxhimit të ekonomisë.
Rezultatet e studimit të kryer nga Pettersson – Lidbom bazuar në të dhënat e qeverisjes
vendore suedeze, treguan që roli i partive politike është i rëndësishëm (Lidbom, 2003).
Qeveritë e majta shpenzonin dhe taksonin 2.5 % më shumë sesa qeveritë e djathta. Milner
dhe Judkins (2004) duke përdorur të dhënat e 18 shteteve për një periudhë 57 vjeçare
(1945 – 2002) demostruan që qeveritë me pikëpamje të djathta dhe të majta paraqiten me
ndryshime sistematike në interesat e tyre në lidhje me hapjen e ekonomisë. Sipa tyre
qeveritë e djathta janë më të orientuara drejt tregtisë së lirë dhe qeveritë e majta priren të
favorizojnë më shumë proteksionizmin. Ndërsa Tavers (2004) duke përdorur të dhënat për
19 shtete të OECD për periudhën 1960 - 2002, tregon që përshtatjet fiskale midis qeverive
të majta dhe të djathta ndryshojnë; të majtët mbështeten në rritje taksash, ndërsa të
djathtët në shkurtim shpenzimesh. Studimi i Tavers (2004) mbështet hipotezën që të majtët
janë më shumë të besueshëm sesa të djathtët kur shkurtojnë shpenzimet – shpenzimet
totale si konsumin publik dhe komponentët e tij – dhe të djathtët janë më shumë të
besueshëm kur rritin taksat mbyll konkluzionin e tij duke u shprehur: “… çfarë është e
rëndësishme nuk është vetëm ajo çfarë ju bëni, por është si ju e bëni atë dhe kush jeni ju”
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Duke vazhduar konkluzionin dhe gjetjet e Tavers (2004), është e vështirë të klasifikosh
politikat fiskale të ndjekura nga një qeveri e majtë apo e djathtë. Më e vështirë bëhet analiza
për të klasifikuar politikën fiskale të ndjekur në vendin tonë që nga viti 1990. Qeveritë e
shumta gjatë kësaj periudhe kanë qënë të detyruara (kalimi nga një ekonomi radikalisht
e centralizuar në një ekonomi tregu të liberalizuar) të përqëndrohen në politika strukturore
duke e bërë të vështirë mendimin për të zbatuar politika fiskale të djathta apo të majta. Për
shkak të ristrukturimit të ekonomisë zgjedhja e politikës fiskale mund të gjykohet si një
pasojë e gjendjes aktuale të ekonomisë.
Megjithatë, sic tregon historia e zhvillimit ekonomik, gjate gjithe periudhes se tranzicionit,
fiskaliteti është shoqëruar me një politikë ekonomike të paqëndrueshme, krejtesisht të
“brishte”, duke ndikuar negativisht në ciklet e biznesit. Një pasiguri politike e cila prodhon
jo stabilitet social e bën të vështirë zbatimin e politikave ekonomike. Në shumë studime
vendi ynë klasifikohet si një vend me një nivel të lartë korrupsion duke akuzuar politikën
për këtë gjendje. Diskutimet rreth politikave ekonomike midis partive politike në vendin
tonë marrin më shumë trajtën e debateve dhe të luftës së ethshme politike se sa në paraqitjen
e alternativave.
Në përgjithësi përpara periudhave elektorale debatet rreth politikave ekonomike midis
partive politike arrijnë kulmin e tyre. Konkretisht ne vendin tone, 6 muaj para zgjedhjeve
elektorale dhe akoma sot debatet rreth politikave ekonomike që do të ndjekin partitë që
mendojnë të jenë në zyrat e shtetit për mandatin e ardhshëm, mendojmë se janë të zbehta.
Paraqitja e platformave ekonomike para zgjedhjeve bëjnë që qeveritë që vijnë në pushtet
të jenë të detyruara për të përmbushur premtimet e tyre elektorale. Para fushatave
elektorale, politikanët japin maksimumin e tyre për të fituar zgjedhjet. Është absolutisht e
domodoshme dhe brënda “moralit politik” që një fushatë elektorale me platforma
ekonomike dhe premtime elektorale duhet të bëjnë të mundur që qeveria e re që do të jetë
në pushtet, të përdore zgjidhjet më të mira që i perkasin zhvillimit te vendit nga te gjitha
kendveshtrimet.
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2.9

Politika fiskale dhe reflektimi i sajë në zhvillimin ekonomik të Kosovës

Kosova është njëra ndër vendet e fundit në Evropë që ka kaluar në ekonominë e tregut.
Procesi i tranzicionit ka filluar nga një pikë startuese shumë e vështirë. Kosova ka një histori
të gjatë të dominimit shtetëror të sistemeve ekonomike dhe financiare, gjë që solli deri tek
një shkallë, vëllim dhe përvojë e kufizuar të ekonomisë private. Gjatë viteve të pas luftës
është shënuar një rritje ekonomike e karakterit simbolik, e cila iu është atribuar kryesisht
remitancave, investimeve në infrastrukturë dhe privatizimit. Investimet, pavarësisht nga
rritja e vazhdueshme, konsiderohen si të pamjaftueshme për të rritur prodhimin vendor. Ky
model i rritjes nuk ka qenë në gjendje të përmbush nevojat e zhvillimit të shtetit dhe
dështoi të zbërthehet në standard më të mirë të jetesës për qytetarët duke pas parasysh se
as papunësia apo varfëria nuk janë ulur.
Norma e rritjes ekonomike për vitin 2014, sipas vlerësimeve të BQK-së ishte 2.7 përqind,
që Raporti Vjetor 2014 është më e ulët se sa parashikimi fillestar prej 3.0 përqind. Ky
revidim ka rezultuar pas përfshirjes së efektit të migrimit që karakterizoi fundin e vitit 2014.
Norma reale e rritjes ekonomike në Kosovë për vitin 2014 bazohet kryesisht në rritjen e
konsumit, përderisa investimet dhe neto eksportet vlerësohet të kenë kontribuar negativisht.
Gjatë vitit 2014 u regjistruan 9,404 ndërmarrje të reja apo 16 ndërmarrje më pak se sa në
vitin paraprak, ndërsa u mbyllën 1,671 biznese apo 163 biznese më shumë se sa në vitin
paraprak (figura 1). Struktura e ndërmarrjeve të reja të regjistruara është e ngjashme me vitin
e kaluar ku dominojnë tregtia, hoteleria, prodhimi, ndërtimtaria dhe bujqësia (Agjencioni i
Statistikave të Kosovës, 2015).
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Figura 1. Rritja reale e PBB-së në përqindje
Burimi: Agjencioni i Statistikave të Kosovës, 2015

Krahasuar me vitin paraprak, është shënuar rënie e numrit të bizneseve të regjistruara në
tregun e patundshmërive (198 ndërmarrje) dhe ndërtimtarisë (140 ndërmarrje), ndërsa
hoteleria dhe prodhimi kanë shënuar rritje për 123 përkatësisht 106 ndërmarrje të regjistruara.
Rritje kanë shënuar edhe ndërmarrjet e regjistruara në sektorin e tregtisë.

Figura 2. Regjistrimi i bizneseve në Kosovë
Burimi: Agjencioni i Statistikave të Kosovës, 2015
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Sidoqoftë, Kosova ka nevojë të përshpejtojë në mënyrë të konsiderueshme rritjen e saj për
të arritur nivelet rajonale në të ardhura. Sipas llogaritjeve të Bankës Botërore, ekonomia
e Kosovës do duhej të kishte rritje prej 10 përqind në vit për një dekadë të tërë në mënyrë
që të arrijë nivelin e të ardhurave të Shqipërisë, gjithnjë duke pretenduar që ekonomia e
Shqipërisë vazhdon me rritje prej 5. 5 përqind në baza vjetore gjatë kësaj periudhe.
Në vitin 2014, vlera e gjithsej aseteve të sistemit financiar të Kosovës arriti në 4.5 miliardë
euro, duke shënuar rritje vjetore prej 7.4 përqind (10.5 përqind në vitin 2013).

Figura 3. Struktura e aseteve të sistemit financiar
Burimi: Banka Qëndrore e Kosovës, 2015

Rritja e aseteve të sistemit financiar gjatë vitit 2014 i atribuohet kryesisht rritjes së aseteve të
fondeve pensionale dhe bankave komerciale (BQK, 2015).
Sektori i sigurimeve, pavarësisht zgjerimit të aktivitetit, kishte kontribut të vogël në rritjen e
gjithsej aseteve të sistemit financiar. Ndërsa, asetet e sektorit mikrofinanciar dhe ndihmësve
financiar kishin kontribut pothuajse neutral në rritjen e gjithsej aseteve. Struktura e aseteve
të sistemit financiar në vitin 2014 mbetet e dominuar nga asetet e sektorit bankar, pasuar nga
fondet pensionale (figura 3).
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2.9.1 Koncepti i politikës fiskale

Politika fiskale konsiston në përdorimin e taksave dhe shpenzimeve qeveritare si mjete
për të ndikuar në treguesit makroekonomik të një vendi. Shpenzimet qeveritare ndikojnë
në nivelin e përgjithshëm të shpenzimeve të ekonomi, pra edhe në nivelin e GDP e për
rrjedhojë edhe në nivelin e punëzënies, inflacionit etj. Politika fiskale ndikon drejtpërdrejtë
apo në mënyrë të tërthortë në ekonominë e vendit. Vendimet e marra në politikën fiskale
nuk janë të lehta për shkak se ndryshimi i një variabli mund të shkaktëtojë ndryshim të
variablave të tjerë dhe të merr kahjen e gabuar, prandaj politika fiskale konsiderohet si
një fushë komplekse e cila është e nevojshme të analizohet detajisht (Sylqe, Kastrati, 2013).
Sistemi fiskal në Kosovë ballafaqohet me ide e sfida nga më të ndryshmet. Pa qëllim të
theksimit të ndonjë problemi specifik brenda këtij sistemi, disa nga të metat janë mjaft
evidente dhe nuk kërkojnë angazhim të theksuar për tu zgjidhur. Të tjerat kërkojnë
reforma radikale në përmasa gjenerale. Ulja e normave tatimore e bërë nga kjo Qeveri ka
qenë hapi më i qëlluar në Kosovën e pasluftës. Vendimi i tillë ka ndihmuar zhvillimin e
bizneseve dhe shpërndarjen e barrës tatimore tek të gjithë pjesëmarrësit. Pozitiviteti më
i lartë vjen nga ulja e tatimit në korporatë nga 20 në 10%. Kjo e bëri Kosovën shumë më
atraktive në tregun global. Megjithatë, në valën e optimizmit mbet i harruar rritja e TVSHsë nga 15% në 16%. Ndonëse u proklamua si rritje prej “vetëm 1 %” e vërteta është se
TVSH është rritur për 1 pikë të përqindjes dhe kjo është e barabartë me 6. 6% (Agjencioni
i Statistikave të Kosovës, 2015).

2.9.2 Baza tatimore në Kosovë
Baza tatimore në Kosovë përbëhet nga tri lloje të tatimeve (BQK, 2016):
1. Tatimi mbi Vlerën e Shtuar,
2. Tatimi në të Ardhurat e Korporatave,
3. Tatimi në të Ardhurat Personale.
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Këto lloje të tatimeve janë ndryshuar në funksion të thjeshtësimit dhe ofrimit të lehtësirave
tatimore, duke zvogëluar dhe përshtatur normat tatimore me nivelin e vendeve të rajonit.
Është bërë harmonizimi i dispozitave ligjore, në mes llojeve të tatimeve në të Ardhura
Personale dhe të Korporatave, si dhe harmonizimi i Ligjit të TVSh-së, me Direktivën e
Bashkësisë Evropiane për TVSh. Janë hartuar dhe aprovuar akte nënligjore për
zbatueshmërinë e ligjeve tatimore:
Sjellja e tatimpaguesve: Për të kuptuar kontestin e vendimmarrjes së tatimpaguesve, për
ti përmbushur detyrimet e tyre tatimore, lypset të identifikohen elementet kryesore që
qëndrojnë pas kësaj vendimmarrje. OECD-ja, ka realizuar një studim, i cili ka treguar se
vendimet e tatimpaguesve ndikohen kryesisht prej pesë faktorëve:
Gjendja ekonomike: Tatimet në fund të fundit janë para, mirëpo, është e rëndësishme të
mos harrojmë se ekonomia nuk është faktori i përgjithshëm vendimtar, siç e mendojnë në
përgjithësi njerëzit. Vendimi për të përmbushur, apo mos përmbushur detyrimet, mund të
merret edhe për arsye joekonomike.
Normat: Normat vetjake dhe shoqërore luajnë një rol të madh në procesin e vendimmarrjes.
Prandaj, ka shumë rëndësi që ATK-ja, të jetë në gjendje të krijojë debat dhe njohuri mes
publikut, lidhur me përmbushjen e detyrimeve tatimore.
Parandalimi: Përmes bërjes shembull të atyre që i shkelin rregullat, është një shtytës
shumë i rëndësishëm për përmbushjen e detyrimeve tatimore dhe historikisht është
përdorur nga Administratat Tatimore. Mirëpo, është e rëndësishme të mos harrohet se
kontrollet dhe vendosja e gjobave janë shumëtë kufizuara si instrumente të përmbushjes,
sepse ato rrallë e arrijnë përmbushjen në periudhën afatgjatë. Gjithashtu, kontrollet janë
shumë të kushtueshme për administratën tatimore.
Mundësitë: Lehtësia apo vështirësia që shoqëron respektimin apo mosrespektimin e
detyrimeve tatimore ka shumë rëndësi në zgjedhjen që bën tatimpaguesi. Pra, fakti nëse
bëhet e lehtë përmbushja e detyrimeve dhe e vështirë mospërmbushja, luan një rol
qendror në punën e ATK-së.
Drejtësia: Edhe përshtypja që kanë tatimpaguesit në lidhje me sistemin tatimor dhe
zbatimin e legjislacionit tatimor nga Administrata Tatimore, ka shumë rëndësi për
gatishmërinë për t’i zbatuar rregullat tatimore. Tatimpaguesit, duhet të ndjehen se trajtohen
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mirë dhe të sigurohen se ATK-ja, merr masa kundër atyre që përpiqen t’i shmangen
përmbushjes së detyrimeve.

2.9.3 Arkat fiskale
Arkat fiskale (AF) janë vetëm një nga shumë elementet që ndihmojnë luftën kundër
evazionit. Mbi të gjitha është faktori human ai që determinon përhapjen apo ndalesën e kësaj
dukurie. Administrata Tatimore e Kosovës ka numrin më të ulët të inspektorëve tatimorë për
kokë banori në tërë Europën. Të njëjtit marrin paga shumëfish më të ulëta se kolegët e tyre
në rajon dhe për më tepër karshi fuqisë së bizneseve e në mungesë të policisë financiare këta
administratorë janë thjeshtë të pafuqishëm. Përveç kapitalit human dhe zbatimit të ligjit
faktorët si gatishmëria vullnetare, besimi në institucione, shpenzimet qeveritare, korrupsioni
dhe normat e ndryshme shoqërore janë elemente që përcaktojnë vendimin e bizneseve për ti
përmbushur ose jo obligimet fiskale (Sylqe, Kastrati, 2013).
2.9.4 Probleme akute të politikës fiskale
Madhësia e firmës është e lidhur në korelacion pozitiv sa i përket barrierave fiskale për
zhvillimin e biznesit. Firmat mesatare e shohin administratën tatimore dhe shkallët e taksave
si barriera mjaft të larta sesa që e shohin firmat e vogla dhe mikro-firmat. Kjo përforcon
besimin e përgjithshëm se administrata tatimore shënjestron kompanitë e mëdha për shkak
të burimeve të pamjaftueshme njerëzore që kanë në dispozicion, me synimin e optimizimit
të mbledhjes së të ardhurave më një kapacitet të caktuar. Intervista me asociacionet e biznesit
në Kosovë zbuloj se kompanitë e mëdha ankohen shumë më shumë rreth trajtimit të
pandershëm, inspektimeve të gjata apo dënimeve të padrejta nga inspektorët tatimor,
përkundrejt firmave të vogla të cilët rrallëherë janë në kontakt direkt me mbledhësit e
taksave. Në lidhje me kërkesat tatimore, kompanitë më të mëdha nënvizojnë rëndësinë e
mbledhjes së TVSH-së si një barrier për zgjerimin e tyre. Nën ligjet e TVSH-së së Kosovës,
shumica e investimeve dhe materialet e papërpunuara janë të obliguara të mbajnë një barrë
prej 16 përqind të TVSH-së në kufi, para se të ndodh ndonjë operim që investimi të jep
rezultat. Sipas asociacioneve të biznesit, një barrë e tillë rrit vështirësitë me rrjedhjen e parasë
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në biznese dhe, si pasojë, nevoja për t’u futur në obligime të huamarrjes me shkallë të larta
të interesit (14-16 përqind në mesatare). Kjo në shkëmbim, pengon qëndrueshmërinë e
rrjedhës së parasë, potencialit të rritjes dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Një barrë
e tillë, megjithatë, është më pak prezente në mesin e firmave të vogla, pasi që ato janë të
obliguara me ligj të paguajnë një taksë fikse. Megjithatë, bizneset me qarkullim më pak
se 50,000 euro nuk janë të obliguara të deklarojnë TVSH-në. Për këtë shkak, shkallët e
taksave dhe administrata tatimore shfaqen në fundin e listës së barrierave për firmat e vogla,
dhe kanë renditje më të lartë në mesin e firmave më të mëdha (UNDP, 2012).
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte të diskutonim disa çështje mbi politikën fiskale, duke
lënë të hapur diskutimin mbi këtë çështje. Nëpërmjet këtij artikulli ne jemi munduar të
konkludojme që roli i politikës fiskale në zhvillimin ekonomik është mjaft i rëndësishëm,
veçanërisht përsa i përket pozicionit që ka në krijimin e një mjedisi makroekonomik të
qëndrueshëm. Zgjedhja e politikës fiskale nuk mund të merret shabllon nga modelet që janë
përdorur në vende të ndryshme, por duke u bazuar në kushtet specifike që karakaterizojnë
gjendjen ekonomike e sociale të një vendi.
Financimi i sektorëve të ekonomisë që promovojnë rritjen ekonomike, që mund të sigurojnë
qëndrueshmëri fiskale dhe reduktojnë problemet sociale duhet të jenë qëllimet kryesore të
politikës fiskale në vendin tonë.
Miratimi i buxheteve të viteve te ardhshme me këto objektiva është një eksperiencë që duhet
të ndiqet edhe në perspektivën e afërt dhe te largët. Një politikë fiskale e bazuar në
hulumtimet teorike dhe e kombinuar me një klasë politike të përgjegjshme (duke pasur si
intension primar luftën ndaj korrupsionit), do të prodhojë rritje të standartit të jetës
materiale, sociale, psikologjike dhe kulturore.
Përmes politikës fiskale ndikohet në vendosjen e raporteve të dëshiruara në fuqinë
ekonomike të qytetarëve. Duhet theksuar se këtu shteti nuk ka për qëllim të ndikon në
barabarësinë e qytetarëve sa i përket fuqisë ekonomike, sepse kjo mund të ketë pasoja në
humbjen e motivimit që me punë më të mirë e me përpjekje më të mëdha dhe me
përgjegjësi të madhe në vendin e punës, të realizohen të ardhura më të larta respektivisht
pasuri. Nga ky këndvështrim varen edhe masat të cilat duhet ndërmarrë për vendosjen e
raporteve të caktuara në të ardhurat dhe pasurinë.
Një rol tepër të rëndësishëm që luan politika fiskale në rritjen ekonomike është ndikimi i
saj në stabilizimin makroekonomik. Një ekonomi me një mjedis makroekonomik të
paqëndrueshëm, në një botë me kontrata nominale, do të rrisë riskun e marrëveshjeve
afat gjata, duke ndikuar kështu në reduktimin e prodhimit. Një nga treguesit kryesorë
me ndikim të ndjeshëm në luhatshmërinë e prodhimit është niveli i ndryshueshmërisë së
çmimeve.
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Një ekonomi me një normë inflacioni të paqëndrueshme dhe të lartë do të rrisë koston e
biznesit duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik. Politika fiskale mund të ndikojë
në nivelin e inflacionit nëpërmjet shumë kanaleve, si nëpërmjet nivelit të taksave ashtu edhe
nëpërmjet nivelit të konsumit publik dhe nivelit të defiçitit buxhetor. Sistemi fiskal në
Kosovë ballafaqohet me ide e sfida nga më të ndryshmet. Pa qëllim të theksimit të ndonjë
problemi specifik brenda këtij sistemi, disa nga të metat janë mjaft evidente dhe nuk
kërkojnë angazhim të theksuar për tu zgjidhur.
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METODOLOGJIA

Metodologjia e përdorur gjat punimit të diplomes në përgjithësi është adresuar në objektivat
e tij kryesorë, është i orientuar më shumë nga një kërkim cilësor. Kërkimi fillon me vëzhgime
mbi kuptimin e politikave fiskale, bazuar në kërkime e materiale ekzistuese, dhe vijon më
shpjegimin e modelit të sjelljes së tij.
Për të përmbushur dia nga objektivat dhe drejtimin e kësaj teme, është ndërmarrë rishikimi i
një literature të gjërë që fokusohet në shpjegimin e politës fiskale dhe karakteristikave
kryesore. Ndërkohë, të dhënat dytësore të mbledhura kanë ndihmuar për të njohur e kuptuar
çështjet kryesore dhe elementet kyç të lidhuar me politikat fiskale. Burime të dhenave
dytësore përfshijnë: studime të mëparshmë e raste studimi në këtë fushë, artikuj gazetash,
raporte, tabela statistikore, baza të dhënash në internet etj.
Përgjithësisht është punuar për të gjetur informacionin më të përditësuar të mundshëm, dhe
të dhënat e disponueshmë. Është ndjekur metoda e kërkimit e bazuar në kërkim dytësor në
vend të ndërmarrjes së pyetësorëve apo vrojtimeve, ku në fund flitet edhe për rastin e
Kosovës për arsye objektive.
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Ndërhyrja e shtetit në rrjedha ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me rregullimet
e bëra në drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen e mirëqenies
së përgjithshme të shoqërisë. Këto dukuri lidhen me veprimin joperfekt të tregut në:
mbrojtjen e shtresave të varfra të shoqërisë, krijimin e vendeve të punës, evitimin e
monopoleve dhe rritjen e konkurrencës së mirëfilltë, rishpërndarjen më të drejtë të pasurisë,
e tjerë.
Politika fiskale përbënë një komponentë të politikës ekonomike shtetërore që shfrytëzohet
për qëllime makroekonomike për ta ndikuar nivelin e produktit, punësimit dhe çmimeve.
Politika fiskale shtrënguese aplikohet për të mbyllur hendekun e ekspansionit në atë
mënyrë që ndikohet në uljen e kërkesës agregate përmes shkurtimit të shpenzimeve
publike. Ndërsa, hendeku i recesionit mbyllet përmes ekspansionit fiskal duke rritur
shpenzimet publike për të ndikuar në rritjen e kërkesës agregate. Çështja e deficitit
buxhetor dhe mbulimi i tij përbënë problem të veçantë meqë lidhet drejtpërdrejtë me
inflacionin si dukuri me efekte negative në ekonomi, dhe nivelin e kursimit të popullsisë i
cili është i domosdoshëm për investime në të ardhmen.
Jo rrallë ngjan që shteti del i paaftë në drejtimin e politikës fiskale qoftë për shkak të
informacioneve jo të sakta apo parashikimeve të gabuara lidhur me efektet që rezultojnë
nga masat dhe veprimet e ndërmarra për arritjen e objektivave të politikës fillake. Një tjetër
arsye e dështimit është jokoordinimi i politikës fiskale me politikën monetare, duke vepruar
gjatë gjithë kohës si ngulfatës në rezultate të njëra tjetrës.
Qeveria përdor instrumente të ndryshme për të stimuluar rritjen e ekonomisë, për të ulur
papunësinë dhe për të arritur objektivat makroekonomike. Politika fiskale është njëra nga
politikat më të rëndësishme që mund të ndikojë pozitivisht në zbutjen e papunësisë. Kosova
dhe Shqipëria janë vende në ekspansion të ngadalshëm, prandaj cdo vendim që merret ka
ndikim shumë të madh në mbarëvajtjen e aktivitetit ekonomik në gjithë vendin. Vlen të
theksohet se përderisa dështimi për të paguar taksat në mënyrë kritike ndikon negativisht në
stabilitetin ekonomik, rreth 9% e taksapaguesve biznesor e konsiderojnë si gjithnjë
evazionin fiskal si armë për mbijetesë. Ajo e zvogëlon kapacitetin e qeverisë për të
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shpërndarë të hyrat në mënyrë efektive, dhe për të bërë investime kapitale. Krijon një
përparësi të padrejtë për kompanitë jo-të-përputhshme, zgjeron stimulim investues për
operim jashtë ligjit. Kjo ka një efekt sekondar të rastësishëm mbi mbrojtjet e punonjësit dhe
krijimit të vendeve të denja të punës. Poashtu është një indikator i cilësisë së marrëdhënies
ndërmjet sektorit privat, qeverisë dhe shoqërisë. Duke qenë të lidhura në formë zinxhiri
këto çështje meritojnë një adresim të drejtë për të përmirësuar klimën e biznesit.
Politika fiskale që zhvillohet në Kosovë, e poashtu edhe në Shqipëri është politikë fiskale
zgjeruese. Shpenzimet qeveritare janë shumë të larta dhe deficiti buxhetor nuk është i vogël.
Buxheti i shtetit shpërndahet në fusha të ndryshme ku në vendin tonë si subjekt kryesor
tani e vite me rradhë është infrastruktura. Kosova duhet kushtuar rëndësi mos-rritjes së
borxhit publik për shkak se pasojat janë afatgjata dhe mund të shpien deri në falimentim
shtetëror. Në pyetjen se a mund ta zbusë politika fiskale papunësinë, ekonomistët klasikë
mendojnë se jo, ndërsa ata kejnisian thonë po. Politika fiskale mund ta zbusë papunësinë
mirëpo jo ta zgjidhë problemin. Nëse nuk marrim parasysh problemet e mundshme si
‘Crowding Out” në një ekonomi në recesion, politika fiskale zgjeruese me zvogëlimin e
taksave dhe shpenzimeve qeveritare mund të rrisë GDP, duke krijuar vende pune,
prosperitet e mirëqenie ekonomike.
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